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Özet : Marmara bezelye çeflidinin inokulasyon ve kimyasal gübre uygulamas›na tepkisinin araflt›r›ld›¤› çal›flma, 1995-96 ve 1996-97
y›llar›nda, Hatay’da deneme alan› ve çiftçi tarlas›nda yürütülmüfltür. Rhizobium afl›lamas› her iki y›l ve lokasyonda nodul say›s› ve
nodul kuru a¤›rl›¤›n› istatistiki olarak önemli derecede art›rm›flt›r. Nodulasyonun daha önce baklagillerin ekildi¤i çiftçi tarlas›nda daha
iyi durumda oldu¤u saptanm›flt›r. Azot uygulamas› ve afl›lama toprak üstü kuru aksam a¤›rl›¤›n› 1996-97 y›l› çiftçi tarlas› hariç ve
tohum verimini afl›lanmayan ve azot verilmeyen parsellere oranla, her iki lokasyonda art›rm›flt›r. En yüksek toprak üstü aksam verimi
ve tohum verimi azot+fosfor (10 kg N, 5 kg P2O5/da) uygulamas›ndan al›nm›fl bunu, sadece azot (10 kg N/da) ve afl›lama
uygulamalar› takip etmifltir. Bununla birlikte, sadece azot ve afl›lama uygulamalar› benzer tohum verimi üretmifltir. Azotlu gübreleme
ve afl›lama çiçeklenme zaman›nda bitkide azot oran›n›, 1995-96 So¤uksu hariç, ve tohumda azot oran›n› de¤ifltirmemifltir.

Influence of Rhizobium Inoculation and Fertilization on Nodulation and Yield of Pea
(Pisum sativum L.)
Abstract : An experiment was conducted at Hatay in experimental station and farmers field during 1995-96 and 1996-97 season
to work out the response of pea cv. Marmara to Rhizobium inoculation and chemical fertilization. Rhizobium inoculation increased
the number of nodules and nodules dry weight in both year and location significantly. Nodulation status were superior in farmers
field which has persistent history of legume cultivation. Nitrogen application and inoculation significantly increased total above
ground dry matter except farmers field in 1996-97, and seed yields over uninoculated and without nitrogen given plots in both
location. The highest above ground dry matter and seed yields were obtained from nitrogen+phosphorus (10 kg N, 5 kg P2O5/da)
application and followed by nitrogen alone (10 kg N/da) and inoculation. However, nitrogen alone and inoculation was produced
similar seed yield. Application of nitrogen and inoculation did not differ significantly, plant nitrogen percent at flowering, except
1995-96 So¤uksu, and seed nitrogen content.

Girifl
Bezelye, dünya genelinde fasulyeden sonra en fazla
üretilen ve baklagiller içinde en yüksek verim al›nan
bitkidir. Kuru bezelyenin en fazla ekim alan› ve üretimi
geliflmifl ülkelerde olup, halen artmaktad›r (1). Avrupa
Birli¤i Ülkelerinde ekimi, soya proteinine ba¤›ml›l›¤›
azaltmak amac›yla, Birlikçe desteklenmektedir (2).
Ülkemizde ise tam tersi bir durum izlenmekte, bezelye
ekim alan› ve üretimi sürekli azal›fl göstermektedir. Ülke
genelinde 1600 hektar olan ekim alan›nda, 3900 ton
ürün ve hektara 2438 kg verim al›nmaktad›r (3).
Baklagil bitkilerinin ekim nöbeti sistemlerine al›nmas›n›n
en önemli nedeni olan biyolojik yolla azot fiksasyonlar›ndan
azami ölçüde faydalanmak ve bu bitkilerden ekonomik ürün

alabilmek için bitkilerin kök bölgesinde etkin Rhizobium
bakterilerinin bulunmas› gereklidir (4, 5). Anadolu,
bezelyenin orijin merkezi içine girmekte ve orijin
merkezlerinde, baklagillerde etkili Rhizobium bakterileri
do¤al olarak bulunmaktad›r. Bununla birlikte ›slah edilen
çeflitlerin orijin merkezlerine introdüksiyonlar›nda,
bitkilerde nodulasyon olufltu¤u fakat, etkin olmayan
simbiyoz gerçekleflti¤i gözlenmifltir. Nitekim, Anadolu
topraklar›nda gerek bezelye ve gerek di¤er baklagil
bitkilerinde bu durum saptanm›flt›r (6, 7). Denemenin
yap›ld›¤› bölgeyi içine alan bir çal›flmada, Ortado¤u
topraklar›n›n çok farkl› etkinli¤e sahip bakteri hatlar›
içerdi¤i, bu hatlar›n ço¤unun etkinli¤inin, ›slah edilmifl
bezelye çeflitlerinde, düflük oldu¤u belirtilmektedir (7).
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Denemelerin yap›ld›¤› So¤uksu lokasyonunda daha önce
baklagil bitkisi yetifltirilmemifl, Serinyol çiftçi tarlas›nda
zaman zaman bezelye de dahil di¤er baklagil bitkileri
yetifltirilmifl ancak, bezelyeden önce her iki lokasyonda da
bu¤day bitkisi yetifltirilmifltir.

Bezelye her zaman bakteri afl›lamas›na veya azot
gübrelemesine tepki göstermemekte, bu nedenle
bezelyede etkili Rhizobium bakterilerinin yeterli ve etkin
oldu¤una inan›lmaktad›r (8). Nodulasyonu iyi oluflmufl,
k›fll›k ekilen bezelyenin, ihtiyac› olan azotun, % 70-80’ini
biyolojik yolla atmosferden sa¤lad›¤› ve ba¤lanan azotun
33-238 kg/ha aras›nda de¤iflti¤i belirtilmektedir (9, 10).
Ba¤lanan azot miktar›n›n bu kadar genifl s›n›rlar içinde
de¤iflmesi, çevre faktörleri, kültürel uygulamalar yan›nda
genetik yap› olarak uyumlu baklagil-Rhizobium
kombinasyonuna da ba¤l›d›r.

Denemelerin yürütüldü¤ü süre içerisinde gerçekleflen
ayl›k ortalama s›cakl›k ve ya¤›fl da¤›l›m› fiekil 1’de
verilmifltir. ‹klim verilerindeki en belirgin farkl›l›k ya¤›fl
miktar› ve da¤›l›m›nda gerçekleflmifl, 1996-97 y›l›nda bir
önceki y›la göre toplam 242 mm, bitkinin çiçeklenme
devresi olan Nisan ay›nda yaklafl›k 100 mm daha fazla
ya¤›fl gerçekleflmifltir.

Bu çal›flmada, Hatay koflullar›nda bezelyede etkili yerel
Rhizobium leguminosarum bakterilerinin durumunun
belirlenmesi amaçlanm›fl ve Marmara çeflidi kullan›larak
yerel bakterilerin etkinli¤i, uzun y›llar baklagil ekilmemifl
ve zaman zaman baklagil ekilmifl alanlarda, inokulasyonla
verilen bakteriler ve yüksek azot dozlar› ve fosfor gübresi
ile k›yaslanarak araflt›r›lm›flt›r.

Çal›flmada kullan›lan Marmara çeflidi, tescil ettiren
kurulufl Sakarya Tar›msal Araflt›rma Enstitüsünden,
bakteri materyali Toprak Gübre Araflt›rma Enstitüsünden
sa¤lanm›flt›r. Denemelerde, a) azot (N), b) fosfor (P), c)
azot+fosfor (N+P), d) afl›lama (I), e) gübresiz ve
afl›lamas›z kontrol (K) uygulamalar›, tesadüf bloklar›
deneme desenine göre 3 tekrarlamal› olarak
düzenlenmifltir. Azot uygulanan parsellere 5 kg/da N
gelecek flekilde Üre, fosfor uygulanan parsellere yine 5
kg/da fosfor hesab›yla Triple Süper Fosfat gübreleri
ekimden önce parsellere serpme olarak verilmifl ve
topra¤a kar›flt›r›lm›flt›r. Azot uygulanan parsellere,
çiçeklenme zaman› 5 kg/da N olacak flekilde Üre gübresi
s›ra yanlar›na üst gübre olarak verilmifltir. Bakteri
afl›lanan tohumlar, bakterilerin tohuma yap›flmas›n›
sa¤lamak amac›yla önce fleker solusyonuyla nemlendirilip,
peat inokulant ile afl›lanm›fl ve daha sonra gölgede
kurutulmufltur. Afl›lanmayan tohumlar ayn› oranda fleker
solusyonu ile kar›flt›r›lm›flt›r (11).

Materyal ve Metot
Hatay koflullar›nda bezelyede etkili yerel Rhizobium
bakterileri ve afl› ile verilmifl bakterilerin bezelyede
nodulasyon ve verimine etkisinin araflt›r›ld›¤› denemeler,
Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, So¤uksu
deneme alan› ve Serinyol’da çiftçi tarlas›nda 1995-1996,
1996-1997 yetifltirme y›llar›nda yürütülmüfltür. So¤uksu
deneme alan› topra¤› t›nl› yap›da, pH 7.2, organik madde
% 2.29, N % 0.114, fosfor 1.6 kg/da, potasyum 253
ppm; Serinyol deneme alan› topra¤›n›n tekstürü t›nl›, pH
7.1, organik madde % 1.43, N % 0.150, fosfor 2.8
kg/da, potasyum 257 ppm olarak bulunmufltur.
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Afl›lanm›fl ve afl›lanmam›fl tohumlar, önceden aç›lm›fl
s›ralara, birinci y›l 16 Kas›m, ikinci y›l 13 Kas›m tarihinde,
el ile ekilerek, üzerleri yumuflak toprakla kapat›lm›flt›r.
Ekimler s›ra aras› aç›kl›k 30 cm, s›ra üzeri mesafe 10 cm
olacak flekilde 4 m uzunlu¤undaki 9 s›raya yap›lm›flt›r.
Nodul gözlemleri için çiçeklenme zaman›nda, her
parselin bir kenar›ndaki ikinci s›radan 5 bitki al›nm›fl ve
kökler y›kand›ktan sonra, her bitkinin nodulleri say›l›p,
ana kök ve yan kök üzerinde bulunufl ve nodul rengine
göre puanland›ktan (12) sonra, nodul ve bitkiler 60ºC’de
sabit a¤›rl›¤a gelene kadar kurutulup tart›lm›flt›r. Ayr›ca,
bitkilerde azot oran› Kjeldahl yöntemiyle bulunmufltur.
Hasat olgunlu¤unda biyolojik verim ve tohum verimi,
nodul ve hasat zaman› gözlemler için örneklerin al›nd›¤›
s›ran›n ve kenar tesirlerinin d›fl›nda kalan, içteki 3 m
uzunlu¤unda 5 s›radan oluflan 4.5 m2’lik alandan
hesaplanm›flt›r. Bitkiler toprak yüzeyinden kesilip,
tart›ld›ktan sonra, tohumlar el ile ayr›lm›flt›r. Tohumlarda
azot oran› Kjeldahl yöntemiyle bulunmufltur.

Tablo 1.

Varyans analizi önce y›llar ve lokasyonlar
birlefltirilerek yap›lm›fl, çal›flmada genel olarak uygulama
ve lokasyon etkisi ile biyolojik verim ve tohum veriminde
y›l etkisi de önemli bulundu¤u için veriler uygulama, y›l ve
lokasyonlarda gösterilmifltir.

Araflt›rma Bulgular› ve Tart›flma
Çiçeklenme döneminde yap›lan nodul gözlemlerine
göre, bezelye bitkisi bakteri afl›lamas›na So¤uksu
lokasyonunda her iki deneme y›l›nda, Serinyolda 1996-97
y›l›nda tepki göstermifl (p<0.01) ve afl›lama ile bitkide
nodul say›s› artm›fl, di¤er uygulamalar istatistiki olarak
benzer bulunmufl ve ayn› grup içinde yer alm›flt›r (Tablo
1). Uygulanan gübre ve afl›lama iflleminin nodul kuru
a¤›rl›¤›na etkisi ise her iki lokasyon ve y›lda istatistiki
olarak önemli bulunmufltur (p<0.01). Bakteri afl›lama
uygulamas› nodul say›s›nda oldu¤u gibi nodul kuru
a¤›rl›¤›n› da art›rm›fl, di¤er uygulamalarda ise nodul kuru
a¤›rl›¤› istatistiki olarak benzer bulunmufl, yüksek azot

Gübre Uygulamas› ve Rhizobium Bakterisi Afl›lamas›n›n Bezelye Bitkisinin Çiçeklenme Döneminde Bitkide Nodul Say›s›, Nodul Kuru A¤›rl›¤›,
Nodul Puanlamas› ve Bitki Kuru A¤›rl›¤›na Etkisi.

Uygulama

Nodul Say›s›
(Adet/bitki)

Nodul kuru A¤.
(g/Bitki)
So¤uksu

Serinyol

Nodul Puan›

So¤uksu

Serinyol

Bitki Kuru A¤›rl›¤›
(g/bitki)

So¤uksu

Serinyol

So¤uksu

Serinyol

1995-1996 y›l›
N
P
N+P
I
K
LSD (0.05)
CV (%)
F-testi

5.80
6.93
6.70
11.87
6.07
2.081
14.79
**

13.40
14.13
12.13
17.67
13.87
5.029
18.76
ÖD

0.058
0.063
0.137
0.323
0.097
0.0595
18.32
**

0.119
0.217
0.173
0.349
0.267
0.0842
18.81
**

1.00
1.67
1.50
4.00
2.00
0.5292
12.60
**

1.67
2.67
1.67
4.00
2.30
0.5292
10.96
**

9.22
8.40
10.97
9.87
7.93
0.9262
5.30
**

9.23
8.17
10.80
9.37
7.80
0.8751
5.69
ÖD

1996-1997 y›l›
N
P
N+P
I
K
LSD (0.05)
CV (%)
F-Testi

9.13
9.03
9.67
18.70
6.73
3.217
16.04
**

8.47
11.60
10.10
16.10
11.47
3.024
13.72
**

0.198
0.232
0.225
0.378
0.180
0.08420
18.63
**

0.150
0.169
0.140
0.312
0.151
0.05954
19.91
**

1.17
1.83
2.00
4.00
2.00
0.7389
19.63
**

1.33
2.50
2.70
4.00
2.50
0.3206
6.83
**

12.27
14.29
13.59
12.39
10.47
4.053
16.81
ÖD

15.57
14.02
19.47
16.24
15.68
4.595
15.07
ÖD

* 0.05, ** 0.01 olas›l›kla önemli; ÖD önemli de¤il.
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dozlar› nodul say›s› ve kuru a¤›rl›¤›n› istatistiki fark olacak
flekilde azaltmam›flt›r (Tablo 1). Nodul say›s› ve kuru
a¤›rl›¤›n›n afl›lama uygulamas›nda artmas› yerel bakteri
populasyonunun say›ca yetersiz (11), azot ve di¤er
uygulamalarda benzer bulunmas› nodul oluflumunun
yüksek azot dozlar›ndan etkilenmedi¤ini göstermektedir
(13, 14). Laboratuvarda aseptik koflullarda, fosfor
uygulamas›n›n nodul say›s› ve a¤›rl›¤›n› art›rd›¤›
belirtilmekle birlikte (15), bu çal›flmada fosfora tepki
saptanmam›flt›r.
Yap›lan nodul puanlamas› (12), her iki y›l ve
lokasyonda istatistiki olarak uygulamalar aras›nda farkl›
ve önemli bulunmufltur (p<0.01). Afl›lama uygulamas› her
iki y›lda da en yüksek puan al›rken, genel olarak azot
bulunan uygulamalarda düflük, fosfor ve kontrol
uygulamas›nda orta düzeyde puan alm›flt›r (Tablo 1). Azot
uygulamalar›nda nodullerin daha çok yan kökler
üzerinde, küçük ve pembe renkli nodul oran›n›n daha
az oldu¤u gözlenmifltir.
Bitkide nodul say›s› ve a¤›rl›¤› ile nodul puanlamas›
y›llar aras›nda fark göstermezken, lokasyonlarda
istatistiki olarak birbirinden farkl› bulunmufl, belirtilen üç
özellikte Serinyol lokasyonunda daha yüksek
gerçekleflmifltir. Bu bulgular baklagillerin ekim nöbetine
al›nd›¤›
sistemlerde
bakterilerin
devaml›l›¤›n›n
sa¤land›¤›n› göstermektedir.
Çiçeklenme döneminde bitki kuru a¤›rl›¤› yönünden
uygulamalar aras›ndaki farkl›l›k 1995-96 y›l›nda So¤uksu
lokasyonunda önemli bulunmufl, di¤er y›l ve
lokasyonlarda uygulamalar›n bitki kuru a¤›rl›¤›na olan
etkisi önemli bulunmam›flt›r. 1995-96 y›l›nda So¤uksuda
azot+fosfor uygulamas› en yüksek bitki kuru a¤›rl›¤›n›
oluflturmufl, di¤er y›l ve lokasyonda önemli olmamakla
birlikte, LSD testine göre azot+fosfor veya sadece azot
uygulamas›nda bitki kuru a¤›rl›¤› daha yüksek olmufltur
(Tablo 1). Çiçeklenme dönemi nodulasyon ve azot
ba¤lama oran›n›n maksimum oldu¤u devre olmakla
birlikte (11), bu dönemde bitkilerin kuru a¤›rl›k
yönünden de¤iflmedi¤i önceki çal›flmalarda da
saptanm›flt›r (13). So¤uksuda 1995-96 y›l›nda önemli,
di¤er y›l ve lokasyonlarda F-testine göre önemsiz olmakla
beraber LSD testine göre azot+fosfor uygulamas›nda,
bitki kuru a¤›rl›¤›n›n di¤er uygulamalardan daha yüksek
olmas›, yüksek azot dozuna ilave olarak, yüksek fosfor
dozlar›n›n gerekli oldu¤u görüflünü (15) destekler
niteliktedir.

Hasat zaman› saptanan biyolojik verime y›l, lokasyon
ve uygulamalar›n etkisi önemli bulunmufltur (p<0.01).
Denemelerin ikinci y›l›nda, bitkilerin çiçeklenme zaman›
olan Nisan ay›nda gerçekleflen fazla ya¤›fl (fiekil 1)
biyolojik verimi düflürmüfltür. Her iki y›lda da Serinyol
lokasyonunda biyolojik verim So¤uksu lokasyonuna göre
yüksek bulunmufltur. Genel olarak azot gübresinin yer
ald›¤› uygulamalarda biyolojik verim daha yüksek
gerçekleflmifltir. En yüksek biyolojik verim azot+fosfor
uygulamas›ndan al›n›rken, afl›lama uygulamas› sadece azot
verilmifl uygulama kadar ve afl›lama yap›lmayan
uygulamalardan daha fazla biyolojik verim oluflturmufltur
(Tablo 2). Gübre veya afl›lama uygulamalar› bitki boyu
üzerine önemli etkide bulunmam›flt›r.
Tohum verimine uygulamalar›n etkisi, her iki y›l ve
lokasyonda istatistiki olarak önemli bulunmufltur
(p<0.01). Her iki y›lda da en yüksek tohum verimi
azot+fosfor uygulamas›nda gerçekleflmifl, birinci y›l
sadece azot ve afl›lama uygulamalar› azot+fosfor
uygulamas› sonuçlar› ile istatistiki olarak benzer
bulunmufltur (Tablo 2). ‹kinci y›l afl›lama uygulamas›
azot+fosfor uygulamas›ndan düflük olmakla birlikte,
sadece azot uygulamas› ile istatistiki olarak benzer tohum
verimi üretmifltir.
Tohum verimine lokasyon ve y›llar›n etkisi önemli
bulunmufltur (p<0.01). Tohum verimi fazla ya¤›fltan
dolay› ikinci y›lda birinci y›la oranla düflük gerçekleflmifl,
her iki y›lda da Serinyoldaki verim So¤uksu
lokasyonundaki verimden daha yüksek bulunmufltur.
Çiçeklenme döneminde saptanan bitkide azot oran›
genel olarak azot uygulamalar› ve afl›lama yap›lmas›yla
art›fl göstermifl (Tablo 2) fakat, uygulamalar›n etkisi
sadece 1995-96 y›l›nda So¤uksu lokasyonunda önemli
olmufl (p<0.05) di¤er y›l ve lokasyonda önemli
bulunmam›flt›r. Hasat olgunlu¤u zaman› tohumda
belirlenen azot oranlar›na ise uygulamalar›n etkisi her iki
lokasyon ve y›lda önemsiz olmufltur. Afl›lama ve azotlu
gübreleme istatistiki fark olacak flekilde tohumda azot
oran›n› art›r›c› etkide bulunmam›flt›r. Bezelye ve di¤er
baklagillerde azot veya afl›laman›n verimi art›rmas›na
ra¤men azot oran›n› de¤ifltirmedi¤i bundan önceki
çal›flmalarda da gözlenmifltir (10, 16). Her ne kadar azot
oran› de¤iflmiyor görülse de, azot gübrelemesi ve afl›lama
sonucu biyolojik verim ve tohum veriminin artmas›ndan
dolay›, birim alandan kald›r›lan azot miktar› artmaktad›r
(9, 10, 16).
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Tablo 2.

Gübre Uygulamas› ve Rhizobium Bakterisi Afl›lamas›n›n Bezelyede Biyolojik Verim, Tohum Verimi, Çiçeklenme Zaman›nda Bitkide Azot
Oran› ve Tohumda Azot Oran›na Etkisi.

Uygulama

Biyolojik Verim
(Kg/da)
So¤uksu

Serinyol

Tohum Verimi
(Kg/da)
So¤uksu

Bitk. Azot Oran›
(%)

Serinyol

So¤uksu

Tohumda Azot oran›
(%)

Serinyol

So¤uksu

Serinyol

1995-1996 y›l›
N
P
N+P
I
K
LSD (0.05)
CV (%)
F-Testi

845
546
896
760
533
121.4
9.00
**

914
706
952
909
687
193.1
11.79
ÖD

344
239
373
332
233
71.97
12.48
**

402
307
407
348
309
71.17
10.74
*

2.97
2.87
2.93
2.91
2.71
0.1627
3.02
*

3.05
2.91
3.08
3.05
2.78
0.2441
4.48
ÖD

4.11
4.10
4.22
3.99
3.66
0.2528
9.23
ÖD

4.12
3.95
4.18
4.02
3.87
0.2228
3.05
ÖD

1996-1997 y›l›
N
P
N+P
I
K
LSD (0.05)
CV (%)
F-Testi

792
551
950
812
530
98.65
6.05
**

875
608
882
792
496
145.7
10.59
**

314
219
383
312
202
32.59
6.05
**

333
265
391
321
244
46.97
8.03
**

2.95
2.68
2.86
2.92
2.71
0.1627
4.93
ÖD

3.11
2.81
2.92
2.92
2.73
0.2228
4.16
ÖD

4.03
3.79
4.07
4.03
3.79
0.2818
3.92
ÖD

4.08
3.77
4.04
3.99
3.77
0.2441
3.36
ÖD

* 0.05, ** 0.01 olas›l›kla önemli; ÖD önemli de¤il.

Nodulasyon ve verim de¤erleri dikkate al›nd›¤›nda,
denenen bezelye çeflidinin azot uygulamas› ve afl›lamaya
tepki göstermesi, bölge topraklar›nda her ne kadar
Rhizobium leguminasarum bakterisi bulunsa da, bunlar›n
azot ba¤lama etkinli¤inin, Marmara çeflidinde, düflük
oldu¤unu
göstermektedir.
Nitekim,
Ortado¤u
topraklar›nda var olan Rhizobium leguminosarum
bakterilerinin etkinli¤inin, yerel bezelye çeflitlerinde
yüksek olmakla birlikte, ›slah edilmifl çeflitlerde
etkinliklerinin düflük oldu¤u bundan önceki çal›flmalarda
da belirtilmifltir (7). Bezelyenin bakteri afl›lamas›na her
lokasyonda olmasa da tepki gösterdi¤i çal›flmalar
bulunmaktad›r (10). Serinyol çiftçi tarlas›nda gerek

nodulasyon ve gerekse verim de¤erlerinin, So¤uksudan
daha yüksek olmas›, ekim nöbetinde baklagil bitkisinin
olmas›n›n bakteri populasyonunu art›rd›¤› veya
devaml›l›¤›n› sa¤lad›¤›, uzun süre baklagil bitkisinin
ekilmedi¤i durumda, her ne kadar bakterilerin toprakta
bulunsa da, say›s›n›n azald›¤›n› göstermektedir. Efektif
nodulasyon ve azot fiksasyonu bakteri say›s›na da ba¤l›d›r
(17). Nodulasyon ve verim bulgular›, afl›lama ile
bezelyenin nodulasyonunun ve sonuçta azot
gübrelemesine
gerek
kalmadan
veriminin
artt›r›labilece¤ini göstermektedir. Yüksek azot dozlar›na
olan tepki yerel Rhizobium bakterilerinin etkinli¤inin
düflük oldu¤unu göstermektedir.
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